The aim of this survey was to examine the ability of acceleration and the agility of basketball players. The survey was conducted on a sample of 35 professional Bulgarian basketball players (average age 21.37 ± 2.91 years) who competed in the First Bulgarian Basketball League and were divided into two groups depending on the position of the game: inner players -N = 13 and outer players -N = 22. They were chosen by experts as the best national players in the league. Two tests were applied: 20 meter run (acceleration -T20m) and T-test (agility -TT). During the 20-meter run test, the running times of fi ve (T5m) and 10 meters (T10m) were measured. In addition, body height (BH) and body mass (BM) were measured. Inner players were signifi cantly taller and heavier than the outer players, but no statistically signifi cant differences were found between the two groups of players in the acceleration and agility variables, having in mind that on all the tests outer players achieved better results. High correlations were found between three acceleration variables (T5m, T10m and T20m) and one agility variable (TT) -correlation coeffi cients of .666 to .819 at the signifi cance level of .01.The correlations between body height and acceleration variables are medium -correlation coeffi cients of .306 to .383, at the signifi cance level of .05, while the correlation coeffi cients between body mass and these variables are slightly higher .350 to .415 at the signifi cance level of .01, or .05.
INTRODUCTION
Basketball belongs to the group of sports games, which usually includes the so-called collective (team) sports, which contain direct 'fi ght' of two groups of people, two teams. It is a popular sports game, and its appeal to viewers is, basically, based on a pronounced game dynamics, variability and unpredictability of the situations in the game. Basketball stands out as an extremely complex game, with very specifi c structural and functional characteristics (Trninic, 1996) . It includes intermittent and sophisticated moving activities with the complex requirements for a combination of individual skills, team play and motivational aspects (Trninic & Dizdar, 2000) . The structure of the game of basketball is commonly viewed in terms of type and duration of movement through time and movement analysis of common movements and through the analysis of specifi c basketball technical and tactical activities (Karalejic, and Jakovljevic, 2009). Success in high number of game tasks is accomplished by quick actions in a relatively small space (Trninić, et al., 2010b) . Time and movement analysis refers to the registration and Trninic, 1996) . In reference to this, basketball 'live' activity mainly takes place in the maximal and submaximal intensity. The intensity of the activities of players during the game is illustrated by the fact that approximately 75% of 'live' game time players spend in activities in which the pulse reaches the value of 85% or more of maximum heart rate (Erculj, Dezman, Vuckovic, Milic, 2002; McInes et al., 1995) . Because of all this, coaches in basketball are advised to avoid using exercises that last longer than 30 seconds in the physical condition training programs, but to focus on short and intense activities and tests such as vertical rebound, T test, sprints in very short distances (5 to 20 m) and the like (Delextrat, & Cohen, 2008) .
In relation to the basic motor structures, basketball belongs to the group of poly-structural sports where complex spatial movements dominate. Basketball player has to apply the learned movement structures (elements of technique and tactics) in different situations, which are changed during the game depending on the actions of teammates and opposing players. Fast linear (and arc) movements and movements with rapid changes in direction and course of movement, are almost always present in the actions of basketball players, individually or in various combinations. Speed of change of direction is of great importance in basketball because of high number of atypical situations that occur during the game. In addition, players often have to change the way of movement (e.g. frontal, lateral, movements 'backwards'). They usually need to perform multiple and rapid changes of direction on a relatively small area. An aggravating factor is that they also need to consider the technical and tactical aspect of the movement at the same time, because only in this way will their actions be effective. Because of this, basketball practice is also full of agility exercises, where players change the direction and the way of movement and full of exercises of acceleration, power, development of perception and ability to make optimal decisions (Young, & Farrow, 2006) . The course of the basketball game means continuity in the offense and defense phases, or in stages of transition (Trninić et al., 2010a) . Highly developed ability to accelerate is of great importance not only for outer players, but for those who play on inner positions (centres). The reason for this is growing number of coaches who, because of the aforementioned shortening of the duration of the offence in basketball, are favouring rapid transition in the offence, but also in the defence. The idea is to reach the basket as soon as possible (in game situations 2 on 2 or 3 on 3), that is, before a complete defence is formed (game 5 on 5). On the other hand, in the transition defence the idea is that as soon as possible all fi ve players return to the fi eld of defence and organize the defence in position game. It cannot be achieved if the inner players are not able to run fast. In relation to the size of a basketball court (28x15 meters), that is, even less space to play (from one basket to the other), their ability to run fast, in fact, means the ability to accelerate. For outside players it is generally supposed to run and accelerate fast. Generally, basketball is a team sport of above-average tall people (Erčulj, & Bračič, 2010) , and inside players are very tall, so coaches must have a special attention for their speed training.
The speed of linear motion and the speed of direction change (agility) were identifi ed as two specifi c qualities of athletes with mutual limited transfer (Young, Hawken, & McDonald, 1996) . There are a number of studies that are specifi c in the area of testing these skills, emphasizing the need to distinguish between the speed and agility tests (Draper & Lancaster, 1985; Draper, & Pyke, 1988; Mayhew, Piper, Schwegler, & Ball, 1989) .
The fi rst aim of this survey was to examine the ability of acceleration and the speed of direction change of professional players (two types of players -outer and inner) and the other one was to examine relations between these two skills.
METHOD

The sample of subjects
The survey was conducted on a sample of 35 professional Bulgarian basketball players (average age 21.37 ± 2.91 years) who competed in the First Bulgarian Basketball League. They were selected by the basketball experts of Bulgarian Basketball Federation as the best national players in the league. The subjects were divided into two subgroups according to the position in the game: outer players (those who play in positions 1, 2 and 3 -N = 22), average age 20.90 ± 2.09 years, and inner players (those who play in positions 4 and 5 -N = 13), average age 3.91 years ± 22.15.
The sample of variables and measurement procedures
Two tests were applied: 20-meter sprint run and T-test. The test 20-meter sprint run was conducted on a marked track in a basketball hall, with photocells (Micro Gate, Italy) positioned at 5, 10 and 20 meters from the starting line and at a height of 1 meter. The subjects started from a standing position with a foot sticking out at a distance of 70 cm from the fi rst photocell and were assigned to run as quickly as they can the distance of 20 meters. In that way, three variables were acquired, expressed in seconds(s): running time of 5 meters (t5m), running time of 10 meters (t10m) and running time of 20 meters (t20m).
T-test (Figure 1 ) represents the agility test often used by trainers and researchers in sport. It is particularly applicable in testing basketball players because it contains movements that are very similar to the movements of players in the game. Four cones (stands), a stopwatch or photocells were needed. Cones were placed as in Figure 1 . The subjects were properly warmed up and ready before the test. A surveyor or somebody else demonstrated the way of performance. Each subject was thus instructed to start, on the sign of the surveyor, from the point A and sprint to the cone B, and to touch it with his right hand. Then, to move sliding sideways (basic basketball defence motion) to the cone C and touch it with his left hand. He then moves sideways to the cone D and touches it with his right hand. He goes again to the cone B, touches it with his left hand and goes back to the cone A (backwards) and when he passes the cone A level the time of the performance of the whole test was registered. The test was performed in two attempts and the better result was taken into consideration. This way, a variable of fast change of direction and the way of movement (FCDA) was acquired.
In addition, what is measured was body height (BH), using stadiometer (Seca 220, UK) and body weight (BW), using portable scales (Tanita BF683W, GER). The variable 'body mass index' -BMI (body mass / body height 2 , in kg/m 2 ) was calculated from these two variables.
Figure 1 T -test
Data analysis
The data were fi rstly processed by basic descriptive statistics, where the following were calculated: arithmetic mean (M), standard deviation (SD), minimum (Min) and maximum values (Max). Relations between variables were tested using Pearson correlation coeffi cient. In examining the differences between the two groups of players t test was used. Levels of signifi cance were set at p <0.05. Table 1 shows the descriptive parameters of all the variables for the whole sample. Comparing the results from the available references it can be said that the subjects at a distance of 5 meters achieved very similar results (slightly lower) compared to, for example Australia's top basketball players, while the results of running 20 meters are very similar, almost identical (Stapff, 2000) . It is similar in terms of body height and mass (Stapf, 2000) . Table 1 Descriptive parameters of all the variables for the whole sample Descriptive parameters of sub-samples: the outer and inner players are presented in Table 2, as well as the values of t-test. Inner players are statistically signifi cantly taller and heavier. This is expected regarding the usual division of roles in the game according to positions. Outer players showed better results on average in the acceleration variables. This can be expected given that the motor structure of their game requires a high level of this ability in order to be able to implement the basic tactical tasks, primarily in the transition offence (defence), but also in the position offence (defence). Therefore, this ability is often treated in the majority of the total training time because it is trained during condition training and tactical training. However, the results of outer players are not statistically signifi cantly better than the results of inner players. This suggests that inner players in modern basketball have the motor potential for quick running during the game and that frequent observations from practice that outer players are 'faster' than inner ones cannot be fully accepted. It is possible that outer players are 'faster' in some situations of the game, but in terms of motor potential inner players can be equally fast. The situation is similar regarding the test of fast change of direction and the way of movement. Outer players achieved better results on average but not statistically signifi cantly better. This means that in this space as well, inner players have almost the same motor potential. Table 3 shows correlations between all variables for the entire sample of basketball players. High correlations between acceleration variables and the variable of fast change of direction and the way of movement can be noticed. High correlations between acceleration variables are expected considering that a good start is a prerequisite to achieve the initial acceleration of 10m, and both are prerequisites for a good result on 20m. With the motor aspect, for the quality change of movement direction, a suffi cient level of starting, accelerating, slowing and reactive power is required (Bompa, 1999) . Since the starting (5m) and accelerating (10 m) and partly reactive power (20m) are characteristic for the examined acceleration variables, their mutual correlation is understandable. However, from biomechanical aspect, training of linear speed and the speed of movement direction change are specifi c and cause limited transfer on one another (Buttifant, Graham, & Cross, 1999; Draper, & Lancaster, 1985 : Mayhew, et al., 1989 Young, et al., 1996) . The assumption is that linear speed training has less transfer to agility, the speed of direction change that requires decision making, or involves a complex operation specifi c for the sport, such as dribbling in basketball or dribbling penetration (Sheppard, . Compared to previous fi ndings about non existing connection between variables of linear speed and variables of the speed of movement direction change, with different samples of athletes, different tests with their different structure (distances, number of movement direction changes), results in this study showed a high level of connection. The reasons could be seen in the facts: it was a highly trained sample with reduced sensitivity to the impact of training stimulus; in the motor structure of the basketball games both ways of movement (linear and that with a change of direction) are highly present and in the end, the thing that was not measured is the percentage of body fat in subjects as an important predictor of the ability of acceleration and the speed of movement direction change, which cannot be determined from the acquired BMI (body mass index). These results suggest that players have to train specifi cally those movement patterns that occur in their sport. Therefore, the researches confi rm the fact that the linear speed is clearly different characteristic than the speed of direction change. However, if given sport, in this case basketball, signifi cantly includes a linear sprint and movement direction changes, it is expected to appear more pronounced correlation between them, which was the fi nding and the assumption in this work. Medium number of correlations between morphological variables, body height (BH) and body mass (BW) with variables of acceleration is understandable considering that in this phase, running speed is lower and approaches the value of 7m.s -1 , so longitudinal dimensionality, and thus caused the step length infl uences more the running speed than step frequency, which is later gradually lost by reaching higher speed
RESULTS AND DISCUSSION
CONCLUSION
Linear movement speed (acceleration) and speed of change of direction and the way of movement (agility) were undeniably very important motor skills of basketball players. In basketball practice it is thought that outer players are better in these abilities in relation to inner players. Outer players displayed better results in variable of acceleration and agility than inner players, but not statistically signifi cant. This means that inner players as well have a motor potential needed for quick running or moving that they can show in the games. Adequate training and tactical systems that a coach chooses should be directed to stimulate this ability with inner players. Basketball players need to train specifi cally with those movement patterns that occur in their sport.
A number of researches confi rm the fact that the linear speed is clearly different ability than the speed of change of direction and movement. However, in this study, with basketball players, appeared more pronounced correlation between these abilities, which is probably due to the fact that basketball signifi cantly involves a linear sprinting (acceleration), as well as changes of direction. This indicates the necessity to apply acceleration and agility exercises in training players. Uniformity of basketball quality of the subjects (national team players and candidates for the national team) can also be the cause of this connection of acceleration variables (t5m, t10m and t20m) and the agility variable (FCDA).
8-9m.s -1 (Pajic, 2006) . But the aggravating speed factor at that stage of running is body mass, considering that an athlete needs to overcome his inertia characteristics, i.e. to produce a rapid increase in work effort during fi rst steps. Therefore, body height and body mass in this phase of running differently affect the acceleration variables. The correlation acquired between the variable of movement direction change and of body mass was expected since during the change in direction the moment of body inertia has to be controlled. So to say, a 'fatter' athlete has greater inertia due to larger amounts of fat, which requires greater force production per kilogram of lean body mass to perform a certain change in speed or movement direction (Sheppard, & Young, 2006) , and/or has lower lean body mass (LBM), which may have an impact on the speed requirements of the direction change. However, no signifi cant difference was found in the variable of BMI, where the average values are very close. The reason lies in the fact that although there are differences in absolute values, the relationship between body height and body mass is almost identical in both groups. BMI is more than the indicator of weight, over the body mass component it indirectly indicates the amount of adipose tissue, especially in cases of extreme body masses (Malina et al. 2004 ). Compared to the values of body height and body mass of the subjects, it can be concluded that their relationship is optimal and shows a good body composition, which was expected considering the high quality level of the subjects.
Previous statements indicate that other morphological characteristics that may affect the speed of movement direction change should be explored as well. In addition to body height, these are also relative limb length, height of mass centre and percentage of adipose tissue. In addition, extra attention should be paid to the development of lower extremity strength, and methods of training that will favorably affect the upgrading of explosive movements 
УБРЗАЊЕ И БРЗИНА ПРОМЕНЕ СМЕРА И НАЧИНА КРЕТАЊА КВАЛИТЕТНИХ КОШАРКАША Сажетак
Циљ ове студије је био да се испитају способност убрзања и агилност кошаркаша. Истраживање је спроведено на узорку од 35 професионалних бугарских кошаркаша (просечне старости 21.37±2.91 година) који су се такмичили у Првој кошаркашкој лиги Бугарске и који су подељени у две групе у односу на позицију у игри: унутрашњи играчи -Н=13 и спољни играчи -Н=22. Они су изабрани, од стране експерата, као најбољи домаћи играчи Лиге. Примењена су два теста: трчање на 20 метара (убрзање -Т20м) и Т-тест (агилност -ТТ). Током теста трчање на 20м измерена су и времена трчања на 5 (Т5м) и 10 метара (Т10м). Осим тога су измерене телесна висина (ТВ) и телесна маса (ТМ). Унутрашњи играчи су значајно виши и тежи од спољних играча, али у варијаблама убрзања и агилности нису пронађене статистички значајне разлике између ове две групе кошаркаша, са тим да су на свим тестовима спољашњи играчи постигли боље резултате. Пронађене су високе корелације између три варијабле убрзања (Т5м, Т10м и Т20м) и једне варијабле агилности (ТТ) -коефицијенти корелације од .666 до .819, на нивоу значајности од .01. Корелације између телесне висине и варијабли убрзања су умерене -коефицијенти корелације од .306 до .383, на нивоу значајности од .05, док су коефицијенти корелације између телесне масе и ових варијабли нешто већи .350 до .415 на нивоу значајности од .01, односно .05.
Кључне речи: СЕНИОРИ / 20М / Т ТЕСТ / КОРЕЛАЦИЈЕ / РАЗЛИКЕ
УВОД
Кошарка припада групи спортских игра, у коју се најчешће убрајају тзв. колективни (тимски) спортови који садрже непосредну "борбу" две групе људи, два тима. То је популарна спортска игра, а њена привлачност за гледаоце се, у основи, заснива на израженој динамици игре, променљивости и непредвидљивости ситуација у игри. Кошарка се издваја као изра зито сложена игра, са веома спе цифичним струк турним и функционалним особинама (Trninić, 1996) . Она садржи интерми-тентне и веште кретне активности са сложеним захтевима комби нације индивидуалних вештина, тимске игре и мотивационих аспеката (Trninic, & Dizdar, 2000). Структура кошаркашке иг-ре се уобичајено посматра са аспекта врсте и трајања кретања кроз временско-кретну анализу уобичајених кретања и кроз анализу специфичних кошаркашких техничко -тактичких активности (Каралејић, и Јаковљевић, 2009). Успешност већег броја послова које кошаркашки обављају у игри се постиже брзим акцијама на релативно малом простору (Трнинић и сар., 2010б) .
Временско-кретна анализа се односи на регистровање и бележење трајања и дужине пре-ђених растојања извођењем уобичајених кретних структура са и без лопте. Тако су МекИнес и У односу на базичне моторичке структуре, кошарка спада у групу полиструктурних спортова у којима доминирају сложена просторна кретања. Кошаркаш мора да примени научене структуре кретања (елементе технике и тактике) у разли-читим ситуацијама, које се током игре мењају за-висно од акција саиграча и противничких играча.
Брза праволинијска (и лучна) кретања и кретања са брзим променама правца и смера кретања, су скоро увек присутна у акцијама кошаркаша, појединачно или у различитим комбинацијама. Брзина промене правца кретања је од необичне важности у кошарци због великог броја атипич-них ситуација које се појављују током игре. Осим тога кошаркаши веома често морају да проме-не и начин кретања (нпр. фронтална, латерална, кретања "уназад"). Они, уобичајено, треба да из-веду вишеструке и брзе промене правца кретања на релативно малом простору. Отежавајући фак-тор је што истовремено треба да воде рачуна о техничком и тактичком аспекту тих кретања, јер ће само на тај начин њихове акције бити ефикас-не. Због тога и кошаркашки тренинг обилује веж-бама агилности, у којима се мења правац и начин кретања, као и вежбама убрзања, снаге, развоја перцепције и способности доношења оптимал-них одлука (Young, & Farrow, 2006) . Ток кошар-кашке игре подразумева континуитет у фази напа-да и у фази одбране, односно у фазама транзиције (Трнинић и сар., 2010а). Високо развијена спо-собност убрзања је од велике важности не само за спољне играче, него и за оне који играју на унутрашњим позицијама (центри). Разлог за то је све већи број тренера који, због већ помену-тог скраћења вермена трајања напада у кошар-ци, фаворизују брзу транзицију у нападу, али и у одбрани. Идеја је да се кош постигне што пре (у ситуацијама игре 2 на 2 или 3 на 3), односно, пре него што се формира комплетна одбрана (игра 5 на 5). Са друге стране, у транзицијској одбрани је идеја да се што пре свих пет играча врати у поље одбране и организује одбрану у позиционој игри. То се не може постићи ако унутрашњи играчи нису у стању да брзо трче. У односу на димензије кошаркашког игралишта (28x15 м), односно, још краћег простора за игру (од коша до коша), њихова способност брзог трчања у ствари значи способ-ност убрзања. За спољне играче се по правилу подразумева да брзо трче и убрзавају. Уопште, ко-шарка је игра натпросечно високих људи (Ерчуљ, и Брачић, 2010), а ту се истичу унутрашњи игра-чи те им треба посветити посебну пажњу у тре-нингу брзине.
Брзина праволинијског кретања и брзина промене правца кретања (агилност) су идентифи-ковани као два специфична квалитета спортиста са међусобним ограниченим трансфером (Young, Hawken, & McDonald, 1996) . Постоји већи број истраживања која ту специфичност налазе у про-стору тестирања ових способности, истичући по-требу разликовања између тестова брзине и агил-ности (Draper, & Lancaster, 1985 
Први циљ ове студије је био да се испитају способности убрзања и брзине промене смера кретања код професионалних кошаркаша (два типа играча -спољни и унутрашњи), а други да се испитају релације између те две способности.
МЕТОД
Узорак испитаника
Истраживање је спроведено на узорку од 35 професионалних бугарских кошаркаша (просечне старости 21.37±2.91 година) који су се такмичили у Првој кошаркашкој лиги Бугарске. Они су иза-брани, од стране кошаркашких експерата бугар-ске кошаркашке федерације као најбољи домаћи играчи Лиге. Узорак је подељен у два подузорка у односу на позицију у игри: спољни играчи (они који играју на позицијама 1, 2 и 3 -N=22), про-сечне старости 20.90±2.09 година, и унутрашњи играчи (они који играју на позицијама 4 и 5 -N=13), просечне старости 22.15±3.91 година.
Узорак варијабли и процедура мерења
Примењена су два теста: трчање на 20 ме-тара спринтом и Т-тест.
Тест трчање на 20 метара спринтом је спроведен на означеној стази у кошаркашкој сали, са фотоћелијама (Micro Gate, Italy) позици-онираним на 5, 10 и 20 метара од стартне линије и на висини од 1 метар. Испитаници су старто-вали из стојећег става са истуреним стопалом на удаљености од 70 цм од прве фотоћелије и има-ли су задатак да што брже претрче дистанцу од 20 метара. На тај начин су добијене три варијабле, изражене у секундама (с): време трчања на 5 ме-тара (т5м), време трчања на 10 метара (т10м) и време трчања на 20 метара (т20м).
Т-тест (слика 1) представља често коришћен тест агилности од стране тренера и истраживача у спорту. Посебно је применљив у тестирању кошаркаша јер садржи кретања која су веома слична кретањима кошаркаша у игри. По-требна су четири конуса (сталка), штоперица или фото ћелије. Конуси су постављени као на слици 1. Испитаници су се пре извођења теста прописно загрејали и припремили. Мерилац или неко други демонстрира начин извођења. Сваки испитаник је тако био упућен да стартује, на знак мериоца, са тачке А и спринта до конуса Б, те да га дотак-не десном руком. Затим се креће клизањем боч-но (основно одбрамбено кошаркашко кретање) ка конусу Ц и додирује га левом руком. Потом се креће клизањем бочно до конуса Д и дотиче га десном руком. Поново иде ка конусу Б, додирује га левом руком и иде ка конусу А уназад (леђима) и када прође ниво конуса А региструје се време извођења целог теста. Изводе се два покушаја и вреди бољи резултат. Тако је добијена варијабла брзе промене праваца и начина кретања ( БППА).
Осим тога измерене су телесна висина (ТВ), користећи стадиометар (Seca 220, UK) и телесна маса (ТМ), помоћу портабл ваге (Tanita BF683W, GER). Из ове две варијабле је израчу-ната варијабла "боди мас индеx" -БМИ (телесна маса/телесна висина 2 , у кг/м 2 ).
Слика 1 Т -тест
Анализа података
Подаци су обрађени најпре основном де-скриптивном статистиком, где су израчунати: арит-метичка средина (М), стандардна девијација (СД), минималне (Мин) и максималне вредности (Маx). Релације између варијабли су испитане помоћу Пир-соновог коефицијента корелације. У испитивању разлика између две групе кошаркаша је коришћен т тест. Нивои значајности су постављени на р<0.05.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА
Табела 1 показује дескриптивне параметре свих варијабли за цео узорак. Поредећи са резул-татима из доступне литературе може се рећи да су испитаници на дистанци од 5 метара постиг-ли веома сличне резултате, (незнатно слабије) у односу на нпр. врхунске кошаркаше Аустралије, док су резултати трчања на 20 метара веома слич-ни, скоро идентични (Stapff, 2000) . Слично је и када су у питању телесна висина и телесна маса (Stapf, 2000). Дескриптивни параметри подузорака: спољ ни играчи и унутрашњи играчи су дати у та-бели 2, као и вредности т-теста. Унутрашњи игра-чи су статситички значајно виши и тежи. То је очекивано с обзиром на уобичајену поделу улога у игри по позицијама.
У варијаблама убрзања боље резултате у просеку су показали спољни играчи. То је оче-кивано с обзиром да се у моторичкој структури њихове игре захтева висок ниво те способности да би се могли реализовати основни тактички зада-ци, а пре свега у транзицијском нападу (одбрани), али и у позиционом нападу (одбрани). Због тога се ова способност често третира у већем делу укуп-ног времена тренинга, јер се увежбава и у конди-ционом и у тактичком тренингу. Међутим резул-тати спољних играча нису статистички значајно бољи од резултата унутрашњих играча. То го-вори да унутрашњи играчи у модерној кошарци имају моторички потенцијал за брзо трчање то-ком утакмице и да честе констатације из праксе да су спољни играчи "бржи" од унутрашњих не могу да се прихвате у потпуности. Могуће је да су спољни играчи "бржи" у ситуацијама игре, али са аспекта моторичког потенцијала унутрашњи играчи могу да буду једнако брзи.
Слична је ситуација и код теста брзе про-мене правца и начина кретања. Спољни играчи су постигли боље резултате у просеку али не стати-стички значајно боље. То значи да и у овом про-стору унутрашњи играчи имају скоро једнак мо-торички потенцијал. У табели 3 су приказане корелације између свих варијабли за цео узорак кошаркаша. Могу се приметити високе корелације између варијабли убрзања и варијабле брзе промене правца и начи-на кретања. Високе корелације између варијабли убрзања су очекиване с обзиром да је добар старт услов да се постигне почетно убрзање на 10м, а обе су услов доброг резултата на 20м. Са мото-ричког аспекта, за квалитетну промену правца кретања потребан је задовољавајући ниво стар-тне, убрзавајуће, успоравајуће и реактивне сна-ге (Bompa, 1999) . С обзиром да су стартна (5м) и убрзавајућа (10m), а делом и реактивна снага (20м) карактеристичне за испитиване варијабле убрзања, разумљива је њихова међусобна висока корелација. Међутим, са биомеханичког аспекта тре-нинг праволинијске брзине и тренинг брзине про-мене смера кретања су специфични и проузрокују лимитиран трансфер један на другог (Buttifant, Graham, & Cross, 1999; Draper, & Lancaster, 1985; Mayhew, et al., 1989; Young, et al., 1996) . Петпо-ставка је да тренинг праволинијске брзине има још мањи трансфер на агилност, брзину проме-не смера кретања који захтева доношење одлу-ка, или укључује комплексну радњу специфичну за дати спорт, као што је нпр. дриблинг у кошар-ци или продор дриблингом (Sheppard, & Young, 2006) . У односу на претходне налазе о непове-заости варијабли праволинијске брзине и брзине промене смера кретања, са различитим узорци-ма спортиста, различитим тестовима са њиховом различитом структуром (дистанце, број промена смера кретања), налази у овој студији су указали на висок ниво повезаности. Разлози би се могли потражити у чињеницама: ради се о високо утре-нираном узорку са смањеним сензибилитетом на утицај тренажог стимулуса; у моторичкој струк-тури кошаркашке игре су веома заступљена оба начина кретања (праволинијско и са променом правца) и на крају није мерен постотак масног ткива код ис-питаника, као важан предиктор способности убрзања и брзине промене смера кретања, што се из добијеног БМИ не може утврдити.
Ови резултати сугеришу да кошаркаши морају тренирати специфично са оним крет-ним обрасцима који се јављају у њиховом спор-ту. Дакле, истраживања потврђују чињеницу да је праволинијска брзина јасно различита способ-ност од брзине промене смера кретања. Међутим, уколико дати спорт, у овом случају кошарка, значајно укључује праволинијски спринт, као и промене смера кретања, онда је за очекивање да се појављује израженија корелација међу њима, што је и налаз и претпоставка у овом раду.
Умереност корелација између морфолош-ких варијабли телесне висине (ТВ) и телесне масе (ТМ) са варијаблама убрзања је разумљива с обзи-ром да је у тој фази трчања брзина трчања мања, односно приближава се вредности од 7м.с -1 , те лонгитудинална димензионалност, а тиме узро-треба посветити развоју снаге доњих екстремите-та, односно методима тренинга који ће повољно утицати на усваршавање експлозивних кретанја (Кукрић и сар. , 2009).
ЗАКЉУЧАК
Брзина праволинијског кретања (убрзање) и брзина промене правца и начина кретања (агил-ност) су неоспорно веома важне моторичке спо-собности кошаркаша. У кошаркашкој пракси вла-да мишљење да су спољни играчи квалитетнији у поменутим способностима у односу на унутрашње играче. Спољни играчи су показали боље резултате у варијаблама убрзања и агилно-сти од унутрашњих играча, али не статистички значајно. То значи да и унутрашњи играчи имају моторички потенцијал потребан за брзо трчање, односно кретање, које могу показати и на утак-мицама. Адекватан тренинг и тактички систе-ми које тренер бира треба да буду усмерени на стимулисање ове способности код унутрашњих играча. Кошаркаши треба да тренирају специфич-но са оним кретним обрасцима који се јављају у њиховом спорту.
Већи број истраживања потврђује чиње-ницу да је праволинијска брзина јасно различи-та способност од брзине промене смера и кре-тања. Међутим, у овој студији се, код кошар-каша, појавила израженија корелација међу овим способностима, што је вероватно после-дица чињенице да кошарка значајно укључује праволинијски спринт (убрзање), као и промене смера кретања. То указује на неопходну потребу примене вежби убрзања и агилности у тренин-гу кошаркаша. Уједначеност кошаркашаког ква-литета испитаника (репрезентативци и кандида-ти за репрезентацију) такође може да буде узрок овакве повезаности варијабли убрзања (т5м, т10м и т20м) и варијабле агилности (БППА). кована и дужина корака више утиче на брзину трчања него фреквенција корака, што се касније постизањем веће брзине 8-9м.с -1 брзине посте-пено губи (Пајић, 2006) . Међутим отежавајући фактор брзине у тој фази трчања је маса тела, с обзиром да спортиста треба да савлада своје инер-ционе карактеристике, тј. да произведе брз при-раст радног напора у првим корацима. Дакле, те-лесна висина и маса тела у овој фази трчања раз-личито утичу на варијабле убрзања. Очекивана је добијена корелација између варијабле проме-не смера кретања и телесне масе с обзиром да се приликом промене правца мора савладати моме-нат инерције тела. Условно речено, "дебљи" спор-тиста има већу инерцију услед веће количине мас-ног ткива, што захтева већу продукцију силе по килограму безмасне масе, да би извео одређену промену у брзини или смеру кретања (Sheppard, & Young, 2006) , односно има мању безмасну те-жину (енгл. lean body mass; LBM) која може има-ти утицај на брзинске захтеве промене смера кретања.
Међутим, није пронађена значајна разлика у варијабли БМИ, где су просечне вредности ве-ома блиске. Разлог је у чињеници да иако постоје разлике у апсолутним вредностима, однос телесе висине и телесне масе је скоро идентичан код обе групе испитаника. БМИ је више од показатеља саме тежине, преко компоненте телесне масе ин-директно указује и на количину масног ткива, по-себно у случајевима екстермних телесних маса (Malina et al. 2004 ). У односу на вредности теле-сне висине и телесне масе испитаника може се закључити да је њихов однос оптималан и указује на добру телесну композицију, што је и очекивано с обзиром на висок ниво квалитета испитаника.
Претходни наводи указују да треба истра-жити и остале морфолошке карактеристике које могу имати утицај на брзину промене смера кретања. То су поред телесне висине и релативна дужина екстремитета, висина центра масе и про-ценат масног ткива. Осим тога, додатну пажњу
